*Zeven dagen in juli - Dienke Cazemier inkijkex*

*Zij doen mee:*

* Erik Koster en Nadine Degeling, jonge dertigers, tweeling Jessy en Noor, 2,5 jaar oud. Erik is advocaat, Nadine, voorheen werkzaam bij een uitgeverij is nu fulltime

moeder.

* Merel Landsdaal en Alex Tanis, veertigers, met Hollandse Smoushond Dobber.
* Sander en Ellen Stevens, veertigers, dochter Bonny 16, zoon Tom 15 jaar. Zij wonen in dezelfde straat als Erik, Nadine, Merel en Alex en zijn met de laatsten bevriend.
* De Belgen Luc en Charlotte Van Sant en hun kinderen Amy (8) en Sven (10). Luc is ambulancemedewerker en Charlotte is operazangeres.
* Theo en Lida Vreede, zeventigers, met (aanvankelijk nog onderweg) hun dochter Marianne met haar dochter Anne-Mari (12). Zoon Peter komt op de motor.
* Klaas en Gery v.d. Walle, zestigers, één dochter, Karin, die in Zweden woont.
* Charles, een oudere abrikozenplukker.
* Mensen uit het dorp: Régine, de bakkersvrouw, Josiane, de campingbeheerster.
* Passanten: Jasper en Rinske Klink en kinderen.
* De abrikozenplukkers.
* In: ‘Les Rosiers de Véra’: Vera, Patrick en René

Woensdag

Op de camping

Er stonden maar een paar caravans op de camping municipal in La Soutre. Aan de kant waar de weg langs liep stonden lage tentjes dicht bij elkaar opgesteld. Er kropen op dit vroege tijdstip mensen uit, wat verfrommeld na een te korte nacht slaap. Zo dadelijk zouden ze worden opgehaald door twee rode, roestige busjes en naar een abrikozenboomgaard verderop in de heuvels worden gebracht. Ze waren al een week aan het plukken en het zou nog wel twee weken duren voor ze hier klaar waren. Dan was er ergens anders wel weer werk. Het waren meest jonge mensen, misschien wisten ze nog niet goed raad met hun toekomst, misschien verdienden ze op deze manier gewoon geld voor de vakantie.

Bij één van de caravans was beweging: Theo, een oude, wat stramme man kwam naar buiten. Hij pakte zijn stok en liep naar het toiletgebouw.

Hij groette de plukkers die hun gezicht stonden te wassen. Het waren vriendelijke jonge mannen maar er was een ongeschreven wet op de camping: behalve een korte groet spraken de plukkers niet met de campinggasten. Zelfs niet met Theo, die al jaren op de camping vaste klant was van juni tot en met augustus. Daardoor kende hij een aantal van de plukkers van gezicht. Zo nu en dan vond Theo een paar kistjes abrikozen onder zijn luifel, die hij dan verdeelde onder de overige gasten. Deze stilzwijgende overeenkomst zorgde er ook voor dat als het soms een beetje uit de hand liep bij de plukkers er geen represailles van de campingbeheerster volgden omdat Theo regelde. Bovendien was hij er het soort man niet naar om zich daar over op te winden. Een lange carrière in de horeca had hem mild gemaakt.

Hij wandelde naar zijn auto om in het dorp brood te gaan halen. Hij verheugde zich op de komende dagen: er werden nieuwe gasten verwacht. Daardoor zou de camping, nu nog stil en misschien een tikje ingedut, helemaal opleven.

Onderweg

Nadine Degeling liep op haar tenen langs de slaapkamer van de tweeling. De beide meisjes leken nog heerlijk te slapen en dat gaf haar wat extra tijd voor zichzelf. Even in de tuin op het terras zitten met een kop thee en een beschuitje, rustig wakker worden. Erik was al twee uur weg en zij werkte niet buitenshuis. Een half uurtje als dit was een cadeautje in haar hectische bestaan. Ze ging aan de tuintafel zitten, speelgoed slingerde nog overal. Gisteravond waren ze vergeten het deksel op de zandbak te doen. Ze stond alweer op om te kijken of er geen kat in gepoept had, maar ze zag niets. De was hing al sinds gisterochtend aan het rek, hij was kurkdroog. Langzaam begon ze de kleine kleertjes af te halen en op te vouwen. Dit was de laatste was voordat ze op vakantie zouden gaan en ze kon nu alles zo in de caravan, die al een paar dagen op de oprit stond, leggen. De voorpret was eigenlijk leuker dan het daadwerkelijk gáán. Ze zag nogal op tegen de lange autorit met twee bewegelijke peuters. Maar goed, ze gingen vanmiddag rijden, dan konden ze al een flink stuk opschieten, ergens overnachten en dan waren ze er morgen aan het eind van de dag.

Ze gingen voor het eerst naar de camping in de Drôme, hij was hen aangeraden door vrienden van haar ouders. Die kwamen daar al jaren. Het leek haar gezellig met meer mensen, misschien konden die eens op de kleintjes passen zodat zij en Erik samen een middagje weg zouden kunnen. Dat was nodig, ze zagen elkaar veel te weinig en de enige conversatie die ze tegenwoordig hadden leek alleen maar over afspraken en zaken regelen te gaan. Hoe dol ze ook op haar kleine meisjes was, ze had nooit kunnen inschatten welke impact zij zouden hebben op hun leven. Boven hoorde ze kleine stemmetjes door het openstaande slaapkamerraam. Ze dronk haar thee op en ging naar binnen.

Een paar huizen verderop hing Sander Stevens de vouwwagen aan de auto. Achterin zaten Tom en Bonny, allebei met oortjes in, te turen op hun telefoon. Zijn vrouw Ellen was nog binnen, die ging altijd een keer of drie weer terug om dingen te pakken die ze toch nog vergeten was. Ook wilde ze dubbel checken of alle deuren op slot waren. Morgen zouden er mensen op het huis, tuin en de poezen komen passen; dat was hun manier van vakantie vieren. Zo deden ze dat al jaren, als ze thuis kwamen was het huis schoon en de tuin aan kant en dat scheelde al een hele hoop werk! Ellen had wat lekkere dingen voor de mensen klaargezet in de koelkast en er stond een vaas met bloemen op tafel. Daar was ze goed in, dat soort details. Ze waren achttien jaar getrouwd en hun huwelijk was comfortabel, vond hij. Weinig spectaculair, maar bij wie was dat wel zo na zo’n lange tijd? Ze hadden elkaar niet zoveel meer te vertellen, alles was bekend. En om het leven wat spannender te maken, daar had hij haar niet voor nodig. Er was genoeg te regelen zonder dat zij daar ooit vanaf hoefde te weten.

En nu had hij het helemaal voor elkaar. Twee weken geleden bij de buurtbarbecue had hij kennis gemaakt met het stel met een jonge tweeling dat hier van de winter was komen wonen. Hij had haar natuurlijk al vaker gezien op straat, op de fiets met voor en achter zo’n hummel, of in de buurtsuper. Hij was meteen als een blok voor haar gevallen. Wat een vrouw! Groot, slank, zelfbewust, mooi zonder dat ze dat zelf door had – en natuurlijk zo’n vijftien jaar jonger dan hij. Lekker strak. Heel wat anders dan zijn steeds maar uitdijende Ellen, die altijd maar op dieet was en nooit slanker werd, alleen maar dikker. Dus tijdens de barbecue had hij ervoor gezorgd met Nadine aan één tafel terecht te komen. Ze lustte wel een glaasje rosé en werd steeds praatgrager. Ze vertelde dat ze deze zomer in de Drôme gingen kamperen, ze wist zelfs zo te vertellen naar welke camping. En dat ze daar wel aan toe was, een vakantie, om fijn samen weer eens dingen te doen, dingen waar ze zo thuis eigenlijk niet aan toe kwamen. Hij had begrijpend naar haar geluisterd, ja, zo ging dat, vooral als je jonge kinderen had leek alle tijd wel daar aan op te gaan. Hij wist zich dat nog zo goed te herinneren! Er gingen steeds meer mensen naar huis maar zij waren er nog, haar man, Ellen, andere buren en de mensen bij wie het feest was. Op een gegeven moment was ze verdwenen en liep hij om het huis naar de achterkant waar de WC was. Ze stond bij de vijver en keek naar het verlichte fonteintje. Ze zag er opeens heel verloren uit, haar schouders wat naar voren, haar hoofd naar beneden. Hij liep op haar toe terwijl hij haar naam riep, ze moest niet schrikken. Ze draaide zich om en hij zag dat ze gehuild had. Zonder iets te zeggen nam hij haar in zijn armen, vrijwel meteen drukte ze zich tegen hem aan en hij voelde haar warme, stevige lijf. Hij kuste haar vol op haar mond. Toen schudde ze haar hoofd en maakte zich los uit de omhelzing. Ze liep snel weg, zonder iets te zeggen. Hij stond te trillen op zijn benen, haar lichaamswarmte nog voelend. In zijn hoofd repeteerde hij de plaats en de naam van de camping. Hij wist waar ze deze zomer naartoe zouden gaan op vakantie.

Om het allemaal niet al te toevallig te laten lijken, had hij hun vrienden Alex en Merel met wie ze al jaren wel eens een weekje samen kampeerden, ingeseind naar welke camping ze zouden gaan. En toevallig wilden zij ook die kant uit, ze zouden zorgen dat ze er eerder waren en alvast kwartier maken. Dan had Ellen ook wat afleiding en hoefde ze niet de hele tijd op hem te letten. Hij wist dat ze de bierflesjes in het krat telde en in de gaten hield hoe hoog de stand van de jenever in de fles was. Maar dat waren natuurlijk allemaal dingen die je heel goed kon manipuleren. En daar was hij een meester in geworden, in manipulatie. Het was gewoon een sport om haar een beetje te slim af te zijn, niets om je zorgen over te maken.

Ellen sloot voor de laatste keer de voordeur, draaide de sleutel om en stapte in de auto.

‘Je bent zover?’ vroeg Sander. Ze knikte. ‘Zeker weten? Paspoorten, geld, pasjes?’

Ze rommelde even nerveus in haar tas. Maar ze had alles. Sander zette het navigatiesysteem aan dat was afgestemd op de eerste overnachtingscamping. Daar gingen ze!

Vanuit België waren de Vlamingen Luc en Charlotte met hun kinderen Amy en Sven op weg naar het zuiden. Hun oude caravan hing achter hun bestelwagen met daar in een fornuis, een koelkast en kratten vol glazen potten met deksels. Ze gingen hun jaarlijkse wintervoorraad aanleggen met alle goeds dat de Drôme, land van melk en honing, fruit en groente, te bieden had. Altijd naar dezelfde camping waar ze al jaren kwamen en alle goede plekken in de omgeving kenden om goedkoop aan eten te komen. Doorgedraaide abrikozen en tomaten, komkommers, kersen – het maakte niet uit, alles konden ze inmaken en weer mee terugnemen naar huis. De kinderen speelden spelletjes op hun DS en telefoon en als ze daar genoeg van kregen mochten ze een film zien op de kleine schermpjes die achter de hoofdsteunen van de voorstoelen bevestigd waren. Ze verheugden zich op de vakantie, ze hielden niet van verrassingen of onbekende oorden. Hier kwamen ze al als baby en nu, acht en tien jaar oud, wisten ze precies hoe alles op die camping eruit zag en geregeld was. Op welke plek ze zouden staan en hoe de douches werkten en waar de rivier was en waar je ’s ochtends brood kon halen. Het was veilig en vertrouwd: wat je alleen van te voren nooit precies kon weten was wie er allemaal nog meer zouden zijn. Dat was afwachten, behalve natuurlijk het gezin Vreede, met opa, oma, Marianne met haar dochter Anne-Mari, en soms nog een andere man die altijd op de motor kwam. En nog een stel Nederlanders, ook al vrij oud. En natuurlijk de abrikozenplukkers en -pluksters, dat konden best dezelfde zijn als vorig jaar.

De kinderen hadden boeken en huiswerk mee, iedere dag kregen ze een uurtje les van hun moeder die hun thuis ook les gaf. Ze gingen liever niet naar school, iedereen vond hen raar. Ze hadden geen vriendjes, alleen elkaar. En dat was eigenlijk ook wel genoeg.

Op de camping

Ooit waren ze er gestrand, Theo en Lida met hun kinderen: hun zoon Peter was zo wagenziek van alle bochten langs de rivier dat ze kort na het middaguur besloten een dag en een nacht op deze camping te blijven. Het jongetje deed niets dan overgeven en zat met een wit en bezweet hoofdje op de voorbank met een emmer voor zich. Zodra ze geïnstalleerd waren was hij weer helemaal fit en rende in zijn zwembroek naar de rivier, die laag stond.